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base demonstrating  its contribution to  the recovery process exists. Yet,  so  far  little distinction has 8 
been made between the different types of social capital, despite important variations of outcomes. 9 
To address this gap, this article examines the evolving roles of specific forms of social capital on the 10 
long‐term post‐disaster  recovery  process. We  explore  the  disaster  recovery  process  on  the  active 11 














Post‐disaster  periods  give  rise  to  major  short‐term  and  long‐term  challenges  for  affected 26 
communities. In addition to facing emergency response’ needs, recovery measures have direct and 27 
indirect impacts on the long‐term development trajectory of an affected society. Yet, the complexity 28 









a better understanding of  their evolving roles and  influences  through different stages of  the post‐38 
disaster recovery process. This study is one of relatively few to explore the role of specific forms of 39 
social  capital  for  supporting  sustainable  post‐disaster  recovery.  Here  we  aim  to  provide  more 40 













in  particular  their  consequences  for  building  social  cohesion,  a  key  contributor  to  sustainable 52 
development, in a dynamically changing society. 53 









Post‐disaster  recovery  is discussed mainly  in  terms of  response,  rehabilitation,  restoration and 63 
reconstruction  but  rarely  are  the  long‐term dynamics  considered.  Recently,  the  focus  of  disasters 64 








reduce  the  impact  of  drivers  of  vulnerability  to  natural  hazards. Hence,  it  recognizes  the  need  to 73 
include preparedness measures within the recovery period, instead of considering them as separate 74 
stages of the disaster cycle.  75 
While building‐back‐better and  learning  from experience  is  ideal,  it  remains challenging  to 76 
understand  the  post‐disaster  recovery  process  and  the  recipe  for  its  sustainability.  Indeed,  the 77 
















We argue  that  there are  learning processes  taking place at different  levels  in  the recovery 90 
process,  implemented through policy and practices,  that contribute to determine how adaptive or 91 
maladaptive is society’s transformation, and hence the sustainability of the implemented change [26], 92 








and  understood  by  the  sociologists  Bourdieu  and  Coleman  as  a  private  good,  beneficial  at  the 101 
individual or  small  group  level  [34], disasters and post‐disaster development  research  tends  to be 102 
informed  by  the  collective  perspective  of  Robert  Putnam.  His  concept  focuses  on  the  collective 103 
outcomes of connectedness between people and the structural effects of social capital on community 104 
or national development. He describes social capital as, “the features of social organizations, such as 105 















argues  that  bonding  social  capital,  “is  good  for  undergirding  specific  reciprocity  and  mobilizing 121 
solidarity” [8]. It reinforces conformity and solidarity but can be, as a consequence, exclusive to the 122 
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which disasters  can be analysed  is  in,  “its  emphasis on  the  role of  community members  as active 136 
agents rather than passive victims”. In a review of the literature, Meyer [1] shows that social capital 137 
has a positive  impact on mitigation and adaptation strategies. Reflecting on post‐disaster context, 138 




echoed  in other studies  [48]. Because of  the  importance of social change  [2],  [49],  [50] and social 143 












social  capital  are  complementary  during  and  after  crises,  playing  different  roles  [2].  For  example, 156 
research has found that a high level of bridging social capital is generally associated with a higher level 157 
of preparedness [1], [5]–[7] and better access to information and supplies during the recovery process 158 
[3].  Linking  social  capital  is  particularly  valuable  as  it  provides  access  to  power  structures  and 159 
institutions [3], [43]. During the post‐disaster period, affected individuals and communities tend to 160 
rely primarily in their bonding social capital, in particular their family members, for immediate support, 161 
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on  their bonding network. Yet,  the nature of  the social  fabric  is not  specified, hence  it makes  the 167 
generalisation of those results to another case study difficult. 168 
 169 
The availability of  these different  forms of social capital also evolves over time, and  is context 170 
dependent.  Islam  &  Walkerden  [55]  found  that  immediately  after  extreme  weather  events, 171 
communities in Bangladesh relied heavily on both their bonding and bridging social capital. As time 172 










must  be  considered  as  they  can  alter  the  recovery  process  and  resilience  building  [12]–[14]. 183 





















an  uninhabited  exclusion  zone  (Figure  1).  Pyroclastic  flows  and  lahars  destroyed  the  capital  city, 205 
Plymouth, and most of the major infrastructure. Although the last significant activity occurred in 2010, 206 
the volcano is still active, with continued uncertainty regarding the level of risk [59]. 207 
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1 Government officers (British and 
Montserratian government) from 
different departments 
21 21  9 12 30-60 
2 Risk management/ monitoring 
institutions (Disaster Management 
Coordination Agency, Montserrat 
Volcano Observatory, Red Cross) 
10 10  5 5 30-60 
3 Social/Health/Educational 
institutions (like social services, 
schools, churches) 
16 16  12 4 30-65 
4 Business people 5 5  2 3 25-55 
5 Montserratians 20 8 12 7 13 20-75 
6 Guyanese 14 8 6 8 6 15-65 
7 Jamaicans 14 6 8 6 8 20-65 
8 Dominicans from Dominican 
Republic3 12 7 5 5 7 45-70 
9 Other nationalities 18 3 15 4 14 30-60 
 Total 130 84 46 58 72  
Table 1:  Interviews conducted between 2014 and 2018 in Montserrat - (The members of risk management, social/health 244 
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theoretical coding. Data were analysed with guidance and constant comparison with the conceptual 253 
framework developed earlier.  It  is  important  to acknowledge the practical difficulties encountered 254 




may have  led to some  inaccuracies or  inadvertent omissions. Moreover,  it was challenging for  the 259 
researcher as a young white woman to gain access to some individuals or groups within the different 260 













The  eruption  of  the  Soufriere  Hills  Volcano  in  1995  was  followed  by  several  episodes  of  intense 274 
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practices. This dramatic influx of ‘foreigners’, economically and politically necessary in the absence of 295 
a return by  large numbers of the Montserratians who  left the country during the volcanic crisis,  is 296 
experienced  by many  who  remained  as  bringing  an  additional  unwanted  transformation  to  their 297 
society. The presence of these new immigrants consequently has become the focus of critical public 298 
comment,  which  often  reveals  the  fears  of  ordinary  Montserratians  and  their  rejection  of  these 299 
groups.  During  interviews  and  informal  conversations, Montserratians  frequently  emphasized  the 300 
differences  between  native Montserratians  and  the  three main  immigrant  groups  and  expressed 301 
disquiet  or  anger  at  the  changes  that  have  accompanied  the  arrival  of  these  new  residents. 302 
Immigration was encouraged to address the shortage of workers that resulted from the mass exodus 303 
from the  island during  the volcanic crisis.  Inevitably  this has  led  to  increased competition  in some 304 
sectors of the labor market, as the incomers, in the way of economic migrants worldwide, are often 305 
more ready to accept working conditions and levels of pay that are not attractive to Montserratians. 306 














The  multitude  of  needs  and  objectives  during  the  post‐disaster  period  make  conflicts, 321 
compromise and trade‐offs  inevitable. The psychological dimension of recovery plays an important 322 
role,  especially  in  a  small  society  like Montserrat,  where  decision‐makers  and  citizens  are  closely 323 
connected. A large part of the decision‐making therefore aims to reinforce the sense of stability and 324 
safety  of  the  Montserratian  social  group,  despite  the  long‐term  implications  it  may  have.  That 325 




Hence,  although  there  is  a  persisting  need  for  demographic  and  economic  growth,  decision‐330 
makers  have  made  it  explicit  that  it  should  be  addressed  by  encouraging  the  return  of  the 331 
Montserratian diaspora. Yet, return of diaspora has been proved relatively difficult, mainly because of 332 
lack  of  jobs  and  housing,  and  remains  slow  according  to  Montserratian  officials.  Institutional 333 
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Montserratians during the volcanic crisis (Halcrow Group Limited, 2012; Sword‐Daniels et al., 2014), 338 
informal  measures  attempt  to  restrict  access  to  certain  jobs,  in  particular  governmental  jobs,  to 339 
Montserratians. The national newspaper states on its page for job advert: 340 
“All employers are reminded of Section 4.8 of the Work Permit Policy which requires 341 
that  ‘Every  job  being  offered  to  a  non‐belonger  must  have  first  been  advertised 342 
extensively in the media in order to give local persons a fair opportunity to apply’. Proof 343 
of  such  advertisement must  be  submitted  to  the  Labour Department when making 344 
application for Work Permits” [68]. 345 
Interviews  with  both  Montserratians  and  non‐Montserratians  have  shown  that  the  term  ‘local 346 




the  Montserratian  community.  The  post‐disaster  recovery  process  is  fraught  with  conflicting 351 
objectives in a context of social fabric transformation. On the one hand, the need to restore stability 352 
and  sense  of  ‘normality’  is  demonstrated  by  efforts  at  national  scales  to  reinforce  bonding  social 353 













during national cultural events,  such as  the Christmas or St Patrick’s Day  festivals. These practices 367 
contribute  to  the  symbolic  construction  of  a  Montserratian  sense  of  community,  citing  cultural 368 
references  that  bring  the  included  group  together  and  distinguish  it  from  others  [70].  They  also 369 
emphasize values that are seen as distinctly Montserratian, such as the sense of hospitality and the 370 
quietness, but are felt to be endangered by immigration. A Montserratian academic explains:  371 
“The  essence  of  Montserratness  is  captured  in  maroons,  […]  calypsos,  steelbands, 372 
masquerades and string bands. It is also manifested in dressing in one’s ‘Saturday and 373 
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This construction of Montserratian culture emphasizes elements drawn from a specific representation 379 












One  community  worker  explained  that  the  exclusive  focus  on  abandoned  villages  prevents  the 392 













Learning  from  disaster  involves,  among  other  things,  paying  greater  attention  to  factors  of 406 
vulnerability. Strong bridging and linking social capital are critical for social cohesion [3], [15], [43], 407 
and hence to resilience and vulnerability reduction, two major aspects of the recovery process [1], [2], 408 
[6].  In  order  to  assess  the  sustainability  of  the  recovery  process  among  this  heterogeneous  and 409 
changing society, we analysed the type and impact of initiatives that have gradually emerged during 410 
the post‐disaster process and that aim to promote social cohesion and hence  encouraging  sustainable 411 
recovery.  They  are  mainly  grassroots  initiatives  that  have  been  developed  as  a  reaction  to  the 412 
emerging challenges associated with the cultural diversification of the population. They are initiatives 413 
conducted  by  government,  disaster  risk  reduction  organizations  and  those  involved  in  welfare 414 
(including churches and schools). Our analysis shows that they are mainly dedicated to the promotion 415 




interviewed  highlighted  the  need  for  events  that  foster  cultural  understanding.  One  teacher 420 
explained: 421 
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they  did,  and  actually  surprisingly  […]  they  were  very  welcoming.  (Interview  in 426 
January 2016) 427 




Similarly,  sporadic  initiatives  have  aimed  to  address  language  barriers  faced  by  two  of  the 432 
immigrant communities. Teachers pointed to the importance of language classes. Spanish‐speaking 433 
students are offered English classes  to support  them  in  their academic studies, and hence  in  their 434 
social  integration.  However,  Spanish  classes  are  also  offered  to  all  students.  A  teacher  explained 435 
during an interview that with the increase of the Dominican population, English‐speakers also had to 436 
make an effort to communicate with these newcomers. Similar initiatives have begun to address the 437 
language needs of  adult  immigrants.  Bi‐lingual  leaders  in  the Haitian  and Dominican  communities 438 








been  made  by  members  of  the  organisations  in  charge  of  disaster  management  and  hazards 447 
monitoring. During interviews, they emphasized that language and lack of cohesion were a major issue 448 
for the efficiency of their work. A scientist working at the Montserrat Volcano Observatory (MVO) in 449 



































He  argues  here  that  the  development  of  linking  social  capital  could  be  used  consecutively  for 483 
supporting the reinforcement of bridging social capital between the different social groups.  484 
The  sustainability  of  the  recovery  process  is  still  endangered  by  the  lack  of  major  government 485 
initiatives for promoting social cohesion. Yet, there is growing public acknowledgement among the 486 
island’s  politicians,  similar  to  what  has  driven  the  grassroots  initiatives,  that  social  segregation 487 





cases,  such  as  that  of  Montserrat,  this  extends  to  the  transformation  of  the  socio‐demographic 493 
structure of  the society,  from a homogenous  to a heterogeneous one. These changes  in  turn may 494 
influence or even determine the trajectory of post‐disaster recovery. During this critical period, re‐495 
thinking the role of social capital is critical. It can either promote social cohesion, thereby contributing 496 
to  reducing  vulnerability,  or  it  can  create  the  conditions  for  future  disaster.  However,  this  study 497 
highlights  that  the  conflicting goals of  the post‐disaster  recovery period,  in particular  the need  to 498 
support the psychological and social recovery of affected social groups, as well as economic and other 499 
constraints on policy  intervention, can prevent  the development of new or altered  forms of social 500 




Yet,  in  the case of Montserrat,  the need  for stability and a sense of normality encourages  the 505 
reinforcement,  in  both  formal  and  informal  ways,  of  the  bonding  social  capital  that  helped  the 506 




of bridging and  linking social  capital between  the different  social groups. There have been ad hoc 509 
grassroots measures aiming to promote bridging and linking social capital, but there remains a major 510 
need for more coordinated measures to support  the transformation of social capital  in a way that 511 











post‐disaster  recovery,  and  to  better  evaluate  and  coordinate measures  taken  to  promote  social 523 
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